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ABSTRAKT

Qëllimi i këtij studimi ishte të analizonte biznesin e vogël në Kosovë, duke analizuar më
konkretisht performancën e tij, nivelin e investimeve dhe barrierat që e pengojnë gjatë aktivitetit
të përditshëm.
Për të realizuar studimin u përdor metodologjia sasiore përshkruese, ku të dhënat u mblodhën
me anë të një pyetësori i cili përbëhej nga 19 pyetje. Në studim u morën bizneset e vogla dhe të
mesme që operojnë në rajonin e Prishtinës dhe u anketuan 36 menaxherë/pronarë të bizneseve.
Nga analiza rezultoi se pjesa më e madhe e bizneseve të anketuara janë biznese të vogla të cilat
i përkasin industrisë së tregtisë dhe kanë 1-5 vite që operojnë në treg. Në lidhje me shitjet, rreth
gjysma e bizneseve kanë deklaraur se shitjet kanë qenë sa të vitit të mëparshëm dhe po kaq
presin që të jenë edhe vitin që vjen.
Në lidhje me investimet e realizuara, rreth 75% e bizneseve kanë realizuar deri në 50,000 euro
investime dhe pjesa tjetër e bizneseve kanë kryer më shumë se 50,000 euro investime. Në lidhje
me planifikimin e investimeve të biznesit në vitin aktual, 81% e bizneseve kanë në plan të
investojnë deri në 50,000 euro dhe pjesa tjetër kanë në plan të investojnë mbi 50,000 euro. Përsa
i përket llojeve të investimeve që bizneset kanë bërë më së tepërmi, pjesa më e madhe kanë
deklaruar se më tepër kanë investuar në objekte dhe në makineri. Burimi i financimit që përdorin
më tepër bizneset e vogla në Kosovë janë kreditë dhe kapitali vetjak.
Në lidhje me barrierat e biznesit, rezulton se barrierat më të mëdha janë barrierat lidhur me
informalitetin, barrierat financiare dhe ato fiskale, ndërsa më pak ndikojnë barrierat e fuqisë
punëtore dhe ato infrastrukturore.

Fjalët kyçe: biznes i vogël, NMV, investime, barriera, performanca, Kosovë
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1. HYRJE

“Të jesh ndërmarrës i mirë nuk do të thotë vetëm të kesh ide, por edhe t’i realizosh ato”
-Scott Belsky-

Rritja dhe zhvillimi i sektorit privat është një nga komponentët më të rëndësishëm për zhvillimin
e gjithmbarshëm socio-ekonomik në një vend. Sektori privat, përveçse promovon zhvillimin
ekonomik dhe zbutjen e varfërisë, ai po ashtu kontribuon në krijimin e mundësive për punësim
dhe përmirësimin e standardit të jetesës. Mirëpo, kontributi i sektorit privat do të ishte i mangët
pa një ambient biznesi miqësor i cili duhet të nxisë investimin e bizneseve. Klima e të bërit
biznes ka rol të tejet të rëndësishëm edhe në integrimin ekonomik ndërkombëtar në një vend.
Prandaj përmirësimi i klimës biznesore, e cila përfshin aspektet ligjore, financiare, rregullatore
dhe institucionale, përmes fuqizimit të sundimit të ligjit dhe politikave të favorshme për sektorin
privat, është hap tejet i rëndësishëm drejt rritjes së qëndrueshme ekonomike (RIINVEST, 2017).
Në çdo vend të botës, sektori privat dominohet nga biznesi i vogël dhe i mesëm. Ashtu si në
shumë vende të zhvilluara dhe sidomos në vendet në tranzicion si Kosova, NMV-të përbëjnë
shtyllën kryesore të ekonomisë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në
fund të 2016, NVM-të (përfshirë ndërmarrjet mikro) përbënin rreth 99% të të gjitha bizneseve
që veprojnë në vend dhe 79.59% të totalit të të punësuarve në sektorin privat (ASK, 2017).
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM-të) kanë një rol ekonomik dhe social shumë të
rëndësishëm, pasi gjenerojnë numrin më të madh të vendeve te reja të punës dhe paraqesin
shtyllën kurizore të ekonomisë vendore. Në shumicën e vendeve në tranzicion, ndërmarrjet e
vogla dhe të mesme kanë bartur barrën më te madhe te transformimit drejt ekonomisë së lirë të
tregut. NVM-të jo vetem që kanë krijuar vende të reja të punës, por edhe kanë absorbuar fuqinë
punëtore që ka mbetur pa punë gjatë transformimit të pronës shoqërore/publike në atë private
(Marmullaku, et al., 2014).
Por bizneset e vogla përballen me probleme, vështirësi dhe sfida të ndryshme, duke filluar nga
mungesa e burimeve të financimit, vështirësitë në marrjen e kredive për shkak të normave të
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interesit dhe dokumentacionit, taksat dhe tatimet e larta, procedurat e hapjes së biznesit e shumë
problematika të tjera, të cilat krijojnë një mjedis të vështirë të të bërit biznes dhe investimi.
Duke parë rëndësinë e bizneseve të vogla dhe të mesme që luajnë në ekonominë e një vendi,
është me interes që të paraqitet ecuria e tyre, niveli i investimit si dhe problematikat dhe barrierat
me të cilat ata përballen. Prandaj qëllimi i këtij studimi është paraqitja e situatës aktuale të
biznesit të vogël dhe të mesëm në Kosovë, niveli i investimeve që bëhet në këto biznesve si dhe
paraqitja e barrierave me të cilat përballen këto biznese në operimin e tyre të përditshëm.
Më konkretisht, në këtë studim do tu jepet përgjigje disa pyetjeve kërkimore si: Si është
performanca e bizneseve të vogla në Kosovë? Sa është niveli i investimeve në bizneset e vogla
në Kosovë dhe sa pritet të jetë në të ardhmen? Cilat burime investimi përdorin këto biznesve
dhe për çfarë i përdorin më tepër? Cilat janë barrierat që pengojnë zhvillimin dhe veprimtarinë
e bizneseve të vogla në Kosovë?
Per t’i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve kërkimore, në studim janë marrë 36 biznese të vogla që
operojnë në Prishtinë dhe të dhënat janë mbledhur me anë të një pyetësori i cili përbëhet nga 19
pyetje. Pyetësori është plotësuar nga pronarët/ menaxherët e bizneseve dhe më pas të dhënat
janë analizuar për të nxjerrë rezultatet dhe përfundimet e studimit.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

Për të analizuar biznesin e vogël, performancën e tij, investimet dhe barrierat me të cilat
përballet, fillimisht është e nevojshme që të trajtohen teorikisht disa koncepte mbi ndërmarrjet
e vogla dhe të mesme apo NMV-të. Prandaj më poshtë do të paraqiten disa përkufizime të
ndryshme në lidhje me klasifikimin e NMV-ve, si dhe do të paraqitet roli dhe rëndësia e biznesit
të vogël në ekonomi. Gjithashtu do të paraqitet një panoramë e biznesit të vogël dhe të mesëm
në Kosovë si dhe disa nga barrierat me të cilat përballet ky biznes.

2.1 Biznesi i vogël dhe rëndësia e tij në ekonomi
2.1.1 Përkufizimi i biznesit të vogël
Nëse do të duam të japim një përkufizim se çfarë quajmë ndërmarrje të vogla e të mesme, do të
shohim se nuk ka pajtueshmëri mendimesh nga studiuesit, ekonomistët e politikë-bërësit.
Sipas Storey (1994), vihet re një mungesë njëtrajtshmërie në lidhje me përkufizimin.
Përkufizime që përdorin përmasat si (numri i punonjësve, xhiro, rentabiliteti dhe fitimi neto)
nëse i përdorim në një sektor mund të ndodhë që të gjitha bizneset të klasifikohen si të vogla
ndërsa të njëjtat përmasa kur aplikohen në një sektor tjetër mund të çojnë në rezultate të
ndryshme. Kjo pasi një biznes i vogël në sektorin e shërbimeve, ka kapital, xhiro dhe punëson
një numër të caktuar punonjësish të ndryshme nga ato që ka një biznes i vogël në sektorin e
prodhimit të lëndëve të para. Pra, nëse do të krahasojmë sektorët e ndryshëm, bizneset e vogla
të këtyre sektorëve nuk paraqesin cilësi të njëjta për sa i përket kapitalit, xhiros dhe numrit të
personave që punësojnë. Kjo ka sjellë ide dhe qasje të ndryshme të autorëve të ndryshëm për sa
i përket përkufizimit të NVM-ve (Storey, 1994) marrë nga studimi i (Shosha, 2014).
Përkufizimi i biznesit të vogël është i rëndësishëm për dy arsye. Së pari, studiuesit duhet të
sigurohen se çështja që ata janë duke studiuar është e njëjtë si e studiuesve të tjerë të kësaj fushe.
Së dyti, hartuesit e politikave të qeverisë për biznesin e vogël duhet të kenë një përcaktim të
qartë dhe konçiz, me qëllim për të siguruar se të gjitha fondet e shpenzuara janë të orientuara siç
3

duhet. Për shembull, në qoftë se një politikë e qeverisë mund të jetë për të ndihmuar bizneset e
vogla lidhur me problemet e tyre të sigurimit shëndetësor, një biznes me 100 punonjës do të ketë
probleme shumë të ndryshme krahasuar me një biznes me asnjë të punësuar, përveç pronarit.
(Osteryoung & Derek, 1993).
Përkufizimi i një NVM-je zakonisht varion nga një vend në tjetrin. Megjithatë zgjedhja për ta
klasifikuar një kompani si NVM bazohet gjithmonë në numrin e punonjësve, vlerën e aseteve
ose vlerën e shitjes. Në Shqipëri, bazuar në 1-Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe 2-ligjin e
NVM -ve të ndryshuar në vitin 2008, ndërmarrjet klasifikohen në: mikrondërmarrje, ndërmarrje
të vogla dhe ndërmarrje të mesme. Kategoria e mikrondërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla e
të mesme përfshin ato ndërmarrje ku punësohen më pak se 250 veta dhe që realizojnë një shifër
afarizmi dhe/ose një bilanc total vjetor jo më të madh se 250 milion lekë. Ndërmarrje e vogël
quhet një ndërmarrje, ku punësohen më pak se 50 persona dhe ka një shifër afarizmi dhe/ose
bilanc total vjetor jo më të madh se 50 milion lekë. Mikrondërmarrje quhet një ndërmarrje, ku
punësohen më pak se 10 persona dhe e cila ka një shifër afarizmi dhe/ose bilanc total vjetor jo
më të madh se 10 milionë lekë (Madhi, 2014).
Madhësia e NVM-ve në Kosovë është e definuar me Ligjin nr. 2005/02-L5 dhe me Ligjin nr.
03/L-031 për mbështetjen e e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme. Numri i të punësuarve është
kriteri i vetëm që përdoret për klasifikimin e ndërmarrjeve sipas madhësisë në Kosovë. Kjo
paraqet dallimin me vendet e BE-së, ku përveç numrit të punëtorëve, merret parasysh edhe
qarkullimi vjetor. Mikro ndërmarrje quhet ato ndërmarrje që kanë 1-9 punonjës, ndërmarrje të
vogla konsiderohen ato që kanë 10-49 punonjës, ndërmarrje të mesme ato që kanë 50-249
punonjës dhe ndërmarrje të mëdha kosiderohen ata që kanë mbi 250 punonjës (Ministria e
Tregtise dhe Industrise, 2011).
Sipas Komisionit të Bashkimit Europian (2003), NMV-të janë përcaktuar si: Mikro biznese:
punësojnë më pak se 10 punonjës dhe kanë të ardhura vjetore jo më shumë se 2 milion Euro, ose
një bilanc vjetor jo më shumë se 2 milion Euro. Bizneset e vogla: punësojnë më pak se 50
punonjës dhe kanë të ardhura vjetore jo më shumë se 10 milion Euro, apo bilanc vjetor jo më
shumë se 10 milion Euro. Bizneset e mesëm: punësojnë jo më shumë se 250 punonjës, dhe kanë
të ardhura vjetore jo më shumë se 50 milion Euro, apo bilac vjetor jo më shumë se 43 milion
Euro.
4

Specifikat kryesore të NVM-ve janë inovacionet, fleksibiliteti, marrëdhëniet direkte gjatë punës,
mundësia e punësimit, menaxhimi bëhet nga një person, kapitali është i kufizuar, pavarësia e
pronarëve, marrja e shpejtë e vendimeve. Në këto biznese centralizimi është më i madh në rastin
e marrjes së vendimeve, ka një numër të kufizuar të të punësuarve të cilët marrin pjesë në
vendimmarrje apo kryesisht vendimmarrja bëhet nga vetë pronari. Në fazën fillestare të
zhvillimit të NVM-ve , në të shumtën e rasteve menaxhimi zbatohet nga një person. Menaxherët
apo vetë pronarët e këtyre bizneseve disponojnë njohuri të përgjithshme, kanë autoritet të
pakufizuar dhe përgjegjësi në udhëheqjen e këtyre bizneseve. Po ashtu Menaxherët- pronarët e
këtyre bizneseve marrin të gjitha vendimet strategjike dhe taktike që janë të lidhura me
zhvillimin dhe punësimin (Pasjaqa & Dumi, 2015).

2.1.2 Roli i që luan biznesi i vogël në zhvillimin ekonomik
NVM-të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonomitë e vendeve. Ato luajnë një rol të rëndësishëm
në rritjen afatagjatë dhe të qëndrueshme, dinamizmin dhe punësimin. NMV-të konsiderohen si
një nga elementët më të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të një vendi, që çojnë në
stimulimin e sipërmarrjes private dhe të aftësive manaxheriale (Gadenne & Sharma, 2009).
Në ekonomitë e zhvilluara NMV-të shihen shpesh si perspektiva më realiste në rritjen e
punësimit dhe të vlerës së shtuar për produktet apo shërbimet. Ato zakonisht punësojnë pjesën
më të madhe të fuqisë punëtore dhe janë të rëndësishme për gjenerimin e të ardhurave
(Ndregjoni, 2014).
NMV-të konsiderohen si “arteria jetësore” e ekonomive moderne, duke krijuar një numër të
madh të vendeve të punës, më shumë se ato që krijojnë bizneset e mëdha. Ato krijojnë një sërë
produktesh dhe shërbimesh për konsumatorët, disa prej të cilave nuk mund të ofrohen nga
bizneset e mëdha (Jackson, 2004).
NMV-të veprojnë si katalizatorë në aspektin e rritjes ekonomike, si edhe për zhvillimin e
fushave të tjera të tilla si arte, burimet njerëzore, prodhimin dhe sektorin e sportit. Studimet e
realizuara theksojnë që NMV-të janë të rëndësishme sepse potenciali i tyre në krijimin e vendeve
të reja të punës dhe shpërndarjen e pasurisë, që jep efekte të shumfishta në aktivitetet socio5

ekonomike të një vendi, rezultojnë në fund të fundit me efekte socio-ekonomike në zhvillimin e
aktiviteteve të një vendi (Ndregjoni, 2014).
Bizneset e vogla shpesh janë kompani shumë inovatore. Ato mund të paraqesin produkte të reja,
stile të reja menaxhimi dhe strategji të reja promocionale. Një pjesë e madhe e produkteve të
reja janë krijuar pikërisht nga bizneset e vogla. Nga ana tjetër, një numër gjithnjë në rritje i
bizneseve të vogla e bëjnë shoqërinë dhe ekonominë më fleksibël. Kjo mund të lehtësojë
novacionet teknologjike, të sigurojë mundësi apo ide të reja, si dhe të bëjë të mundur zhvillimin
e aftësive për zbatimin e këtyre ideve (Pasjaqa & Dumi, 2015).
Përveç avantazheve të mësipërme që sjell zhvillimi i bizneseve të vogla dhe të mesme, një
avantazh i rëndësishëm është edhe punësimi dhe përfshirja e grave në biznes. Sic dihet në
Kosovë numëri i femrave të punësuara është i ulët, dhe NMV-të janë një mundësi e mirë
punësimi.

2.2 Biznesi i vogël në Kosovë
Ekonomia e Kosovës që nga viti 1999 ka qenë kryesisht e mbështetur nga ndihma
ndërkombëtare, sektori publik dhe remitancat. Roli i sektorit privat, e posaçërisht i NVM-ve ka
qenë relativisht i dobët. Pavarësisht kësaj, Kosova është ende në fazën e tranzicionit ku
ndërmarrësia dhe krijimi i bizneseve të vogla pritet të luajnë rol të rëndësishëm në rrugën drejt
një ekonomie moderne të tregut të lirë dhe si rrjedhim edhe drejt zhvillimit dhe rritjes
ekonomike. Kosova vuan nga bilanci negativ i pagesave ku importet dominojnë dukshëm
eksportet. Kjo është kryesisht për shkak të faktit që NVM-të e Kosovës nuk janë aq konkurrente
në nivel ndërkombëtar. NVM-të eksportuese tё dobëta, jo konkurruese, pengojnë kontributin e
mëtutjeshëm të NVM-ve në BPV, krijimin e vendeve të punës dhe rritjen ekonomike në
përgjithësi (MTI, 2013).
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2.2.1 Shpërndarja e bizneseve sipas madhësisë dhe aktivitetit ekonomik
Sa i përket regjistrit të bizneseve, në vitin 2016 është shënuar rritje e numrit të ndërmarrjeve të
regjistruara dhe po ashtu rritje e numrit të ndërmarrjeve të mbyllura. Numri i ndërmarrjeve të
reja të regjistruara ishte 10,424 apo 591 ndërmarrje më shumë se sa në vitin paraprak, ndërsa u
mbyllën 2,376 ndërmarrje apo 171 ndërmarrje më shumë se sa në vitin paraprak (ASK, 2017).

Tabela 1: Numri i ndërmarrjeve sipas madhësisë për vitin 2016

Burimi: Agjensia e Statistikave të Kosovës, 2017

Siç duket dhe nga tabela e mësipërme, numri më i madh i ndërmarrjeve përbëhet nga mikro
ndërmarrjet të cilat kanë 1-9 punëtorë. Ndërmarrjet e vogla vijnë pas mikro ndërmarrjeve por
me një diferencë shumë të madhe. Ndërsa ndërmarrjet e mesme janë regjistruar vetëm 6 ndërsa
ndërmarrje të mëdha janë regjistruar vetëm 2 për vitin 2016. Pra 99 përqind e ndërmarrjeve të
reja në Kosovë gjatë vitit 2016 ishin mikro ndërmarrje.
Në lidhje me numrin e ndërmarrjeve të reja sipas industrisë, numri më i madh i ndërmarrjeve të
regjistruara vazhdon të jetë i koncentruar në sektorin e tregtisë me 2,738 ndërmarrje të reja,
pasuar nga sektori i prodhimtarisë me 1,181 ndërmarrje, bujqësisë me 1,090 ndërmarrje dhe
hotelerisë me 1,017 ndërmarrje. Krahasuar me vitin 2015, pothuajse në të gjithë sektorët është
shënuar rritje e ndërmarrjeve të regjistruara. Në sektorin e bujqësisë është shënuar rritja më e
lartë e ndërmarrjeve të regjistruara prej 145 ndërmarrje më shumë, pasuar nga sektori i prodhimit
që u karakterizua me 134 ndërmarrje më shumë. Sektorët që shënuan numër më të vogël të
ndërmarrjeve të regjistruara ishin sektori i tregtisë dhe patundshmërive (165 përkatësisht 16
ndërmarrje më pak) (BQK, 2017).
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2.2.2 Shpërndarja e biznesit të vogël sipas llojit të aktivitetit
Sipas OECD, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë një grup shumë heterogjen. Ato shtrihen
në tërë sektorët tregtarë, duke filluar nga zejtaria dhe artizanati, prodhimet bujqësore dhe
blegtorale për tregun e fshatit, bar-kafene, internet-kafe në një qytet të vogël, deri tek biznese të
vogla e të sofistikuara inxhinierie ose biznese që shesin programe softuere në tregjet jashtë
shtetit, apo edhe biznese të mesme prodhuese të pjesëve të automjeteve që shesin tek prodhuesit
shumëkombësh të automjeteve në tregjet e brendshme dhe të jashtme (OECD, 2004).

44.20%

17%

14.10%

10.20%

9.80%

2.70%

2%

Figura 1: Shpërndarja e biznesit të vogël sipas llojit të aktivitetit për vitin 2016; Burimi:
Agjensia e Statistikave të Kosovës, 2017
Nëse do të bëjmë një krahasim mes sektorëve se ku operon më shumë biznesi i vogël, shikojmë
që tregtia zë vendin kryesor me 44.2%. Bizneset e vogla kanë më shumë mundësi të zhvillohen
në këtë sektor për shkak të kapitalit të ulët që kërkohet në fillim të hapjes së biznesit dhe ka më
shumë lehtësira përsa i përket barrierave. Sektori i dytë, ku biznesi i vogël është më i zhvilluar
është ai i hoteleve, kafeneve dhe restoranteve me 17%. Më pas, në renditje janë shërbime të tjera
14.1%, transporti dhe telekomunikacioni 10.2%, industria 9.8 %.Sektorët ku operon më pak
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biznesi i vogël janë ndërtimi 2.7%, bujqësia dhe peshkimi me 2%. Këto përqindje të ulëta
tregojnë edhe vështirësitë që biznesi i vogël ka në këto 2 sektorë për tu zhvilluar.

2.3 Barrierat e biznesit të vogël në Kosovë

Instituti Riinvest në vazhdën e aktiviteteve të rregullta hulumtuese që ndërlidhen me sektorin
privat në Kosovë, edhe për vitin 2016 realizoi vlerësimin e klimës së biznesit në Kosovë. Raporti
pasqyron gjendjen e përgjithshme të sektorit privat, me fokus të veçantë në NVM-të, si dhe
ambientin e përgjithshëm biznesor në të cilin operojnë bizneset kosovare. Për të realizuar
studimin u përdor metodologjia sasiore ku u anketuan 600 biznese që operojnë në të gjithë
territorin e Kosovës. Përzgjedhja e mostrës është bërë nga baza e të dhënave të bizneseve aktive
në Kosovë e cila numëron rreth 50,000 biznese dhe pyetësorët janë plotësuar me menaxherët
dhe pronarët e bizneseve. Bizneset e intervistuara kanë vlerësuar seriozitetin e 23 barrierave
potenciale në zhvillimin e biznesit. Barrierat janë vlerësuar për nga intensiteti, prej 20
(minimumi) deri në 100 (maksimumi); ku rezultatet më të larta nënkuptojnë se ndikimi negativ
është më serioz ndaj bizneseve (RIINVEST, 2017). Barrierat e marra në studim janë:
a) barrierat financiare: ku përfshihet kostoja e financimit, qasja në kredi, ngarkesat
administrative dhe inkasimi i borxheve;
b) barrierat e ndërlidhura me informalitet: ku përfshihet korrupsioni, evazioni fiskal dhe
informaliteti dhe haraçi;
c) barrierat fiskale: ku përfshihen normat tatimore, administrata tatimore dhe dogana,
barrierat ligjore, ligjet dhe sistemi gjyqësor;
d) barrierat institucionale: ku përfshihen procedurat e licencimit;
e) barrierat e ndërlidhura me ndërmarrjen dhe fuqinë punëtore: ku përfshihen potencialet
e kufizuara të ndërmarrjes, aftësitë menaxhuese dhe aftësitë dhe arsimimi i punëtorëve;
f) barrierat infrastrukturore: ku përfshihet telekomunikimi, transporti dhe furnizimi me
energji elektrike;
g) barrierat e tjera: ku përfshihen tregu i vogël (kërkesa e vogël), qasja në informacione
për ndërmarrjen, sigurimi i lëndës së parë dhe pajisjeve, siguria dhe stabiliteti politik dhe
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krimi dhe vjedhja.
Rezultatet e përgjithshme të anketës treguan se ‘tregu i vogël i brendshëm’ i prin listës së
barrierave në vitin 2016 me intensitet prej 61.3 pikësh pasuar nga ‘korrupsioni’, ‘krimi dhe
vjedhja’, ‘normat tatimore’ dhe ‘evazioni fiskal dhe informaliteti’. Në përgjithësi, barrierat
financiare janë vlerësuar kryesisht me intensitet mesatar. Vlen të theksohet që barrierat si “qasja
në kredi” apo “kostoja e financimit” kanë shënuar përmirësim të ndjeshëm në rangim. Barrierat
fiskale mendohen të jenë deri diku sfiduese për firmat e intervistuara. Administrata Tatimore
dhe Doganat si barriera të mundshme, janë radhitur si barriera e 8-të respektivisht 15-të për nga
intensiteti i ndikimit që jo efiçienca e tyre mund të ketë në bizneset e intervistuara. Pengesat që
ndërlidhen me informalitetin pak a shumë mbeten në të njëjtin nivel sa i përket renditjes së tyre
për nga ndikimi që mund të kenë në zhvillimin e bizneseve. Barrierat ligjore po ashtu janë
konsideruar si mesatare gjë që lë të kuptohet se bizneset nuk e shohin si problem shumë të madh
funksionimin e ligjit dhe sistemit gjyqësor në Kosovë. Ndërsa, krahasuar me institucionet tjera
relevante qoftë të nivelit qendror apo lokal, del se sistemi gjyqësor dhe qeveria qendrore janë
institucionet që gëzojnë më së paku besim tek bizneset. Sa i përket barrierave lidhur me fuqinë
punëtore, duket të jenë ndër barrierat më pak serioze të raportuara nga bizneset e anketuara.
Sipas tyre, aftësitë menaxhuese si dhe aftësitë dhe shkollimin e punëtorëve nuk e shohin si
problem serioz. Po ashtu, barrierat administrative si dhe ato që kanë të bëjnë me transportin dhe
telekomunikacionin janë vlerësuar si të papërfillshme (RIINVEST, 2017).
Në lidhje me financimin e biznesit të vogël, edhe pse niveli i financimit të biznesit të vogël është
rritur, ajo është ende e pamjaftueshme për të promovuar një zhvillim të shpejtë të ekonomisë.
Fondet e garancisë në Kosovë janë aplikuar nga disa projekte të veçanta (USAID), duke
mbështetur bizneset e vogla. Megjithatë fondet e garancisë kanë qenë të kufizuara për të
mbështetur financimin e zonave të caktuara dhe kategoritë e biznesit të vogël duke përjashtuar
shumicën e tyre. Problemet kryesore të identifikuara nga bizneset e vogla përfshijnë:
•

Vështirësi për të marrë kredi nga sektori bankar dhe kostot e kreditit janë vlerësuar si
relativisht të larta.
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•

Kushtet e bankave nuk janë të favorshme dhe kolaterali i kërkuar në mënyrë specifike
luhatet në nivelin 120% -150%.

•

Interesi i kredisë shihet gjithashtu si problem nga bizneset pasi ata vlerësohen me norma
shumë të larta dhe në ato raste kur një kredi është e nevojshme për investime në makineri
dhe pajisje, për një periudhë afatmesme.

•

Bizneset e reja kanë pak shanse për të marrë kredi nga institucionet financiare.

•

Biznesi kosovar vazhdon të vuajë nga sistemet jo të duhura tatimore, krijuar nga sfidat
e infrastrukturës, joefikasiteti i qeverisë dhe situata e tensionuar politike dhe një qëndrim
i përgjithshëm ndaj një sistemi jo të besueshëm gjyqësor dhe në fund një ekonomi e zezë
ku 75% e transaksioneve kryhen jashtë sistemit financiar për të shmangur investigimet
nga ana e shtetit. Për më tepër një prej problemeve aktuale që prekin bizneset e vogla
është kriza globale, me më pak mundësi dhe zhvillim.

•

Një tjetër problem ka të bëjë me kulturën dhe tradicionalizmin e pronarëve kosovarë.
Rreth 65% e tyre nuk janë të gatshëm për të ndarë pronësinë e biznesit të tyre me
aksionarët e tjerë për shkak se ata duan të marrin vetë vendimet e tyre dhe menaxhimin
e proceseve të punës dhe të financimit.

•

Shumë biznese kanë zgjedhur të mos përdorin instrumente të tjera financiare për shkak
të keqfunksionimit të tyre. Kredia bankare shihet mënyra më e mirë në krahasim me
alternativat e tjera për shkak se alternativat e tjera kanë shumë boshllëqe dhe paqartësi
për legjislacionin përkatës

•

Një zgjerim i instrumenteve financiare në tregun financiar kosovar, do të krijonte një
klimë, ku bizneset mund të zgjedhin instrumentet e duhura që i përshtatet më mirë
kërkesave të tyre.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Për shkak të mjedisit jo të favorshëm të të bërit biznes dhe të mungesës së kulturës kreative tё
ndërmarrësisё, Kosova ka mungesë të firmave inovative me rritje të shpejtë, të cilat janë
kontribuesit kryesor në krijimin e vendeve të punës në ekonomitë e zhvilluara perëndimore. Mbi
50% e të gjitha NVM-ve që operojnë në sektorin tregtar, karakterizohen me investime të vogla
dhe joproduktive. Ky model i pasuar me qasjen kopjuese “edhe unë” të bizneseve të reja, kufizon
kapacitetin e sektorit të NVM-ve për gjenerimin e vendeve të punës. Në kuptim të zhvillimit të
politikave, raporti “Indeksi i Politikave për NVM 2009" tregon se Kosova për disa arsye të
ndryshme, ende është në fazën e kompletimit të kërkesave themelore institucionale, ligjore dhe
rregullative që kanë të bëjnë me politikat e NVM-ve (Ministria e Tregtise dhe Industrise, 2011).
Pavarësisht sfidave të shumta me të cilat në mënyrë të vazhdueshme është ballafaquar sektori
privat në Kosovë, vitet e fundit kanë shënuar një përmirësim të klimës biznesore në vend. Sipas
Raportit të të Bërit Biznes të Bankës Botërore 2017, Kosova renditet e 60-ta nga gjithsej 190
ekonomi (World Economic Forum, 2017). Krahasuar me vitin paraprak, Kosova këtë vit
pozicionohet 4 vende më lartë. Sidoqoftë, pavarësisht këtij progresi, gjithnjë sipas këtij raporti,
të gjitha vendet fqinje janë të renditura më lartë; pra, kanë ambient më të favorshëm biznesor.
Gjithashtu edhe sipas studimit të Institutit Riinvest në lidhje me klimën e biznesit në Kosovë për
vitin 2016, vihen re përmirësime të disa barrierave që pengojnë zhvillimin e biznesit, krahasuar
me rezultatet e studimit të realizuar në vitin 2013.
Duke u nisur nga këto rezultate të këtyre studimeve si dhe nga roli, rëndësia dhe pesha që zë
biznesi i vogël në Kosovë, lind interesi që të analizohet mjedisi i biznesit të vogël, duke parë
konkretisht performacën e tij, mjedisin dhe klimën e investimeve që realizon biznesi i vogël, si
dhe të analizohen barrierat që pengojnë aktivitetin e biznesit.
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4. METODOLOGJIA

Për të realizuar studimin është përdorur metoda kuantitative. Metodat kuantitative të hulumtimit
merren kryesisht me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave që janë të strukturuara dhe mund
të paraqiten në formë numerike.
Për realizimin e këtij studimi është bërë një shfletim i gjerë i literaturës, i studimeve të kryera
më parë, i artikujeve të ndryshëm. Stili i referimit që është përdorur në këtë studim është Harvard
Style.
Të dhënat për të realizuar analizën e kësaj janë marrë nga burime primare informacioni. Për
mbledhjen e te dhënave është përdorur një pyetësor i strukturuar i cili përbëhet nga katër
seksione dhe në total nga 19 pyetje. Pyetësori është realizuar nga autori duke u bazuar në
literaturë dhe në studime të mëparshme të kësaj fushe, konkretisht në studimin e Riinvest (2017).
Në seksionin e parë të pyetësorit janë paraqitur të dhëna të përgjithshme si sektori ku zhvillon
aktivitetin biznesi i anketuar, numri i viteve që ka në treg biznesi dhe numri i punonjësve, duke
bërë klasifikimin ne mikro ndërmarrje, ndërmarrje të vogla apo të mesame.
Në seksinin e dytë, i cili përbëhet nga 3 pyetje, vlerësohet performanca e biznesit. Performanca
vlerësohet nëpërmjet krahasimit të shitjeve, fitimit dhe numrit të punonjësve që biznesi ka pasuar
në vitin që shkoi, me një vit paraardhës të tij.
Në seksionin e dytë, i cili përbëhet nga pesë pyetje, vlerësohet mjedisi i investimeve të biznesit.
Konkretisht vlera që biznesi ka investuar në vitin që shkoi, vlera që pritet të investojë në vitin
që vjen, burimet e financimit të përdorura për të kryer investime, mënyra se për cfarë investohet
më tepër si dhe arsyet e mospërdorimit të kredisë si burim financimi për të investuar në biznes.
Në seksionin e katërt, që është seksioni i fundit, vlerësohen barrierat me të cilat përballet biznesi
në veprimatrinë e tij të përditshme. Janë listuar tetë barriera si: barrierat financiare, fiskale,
ligjore, informaliteti, barrierat institucionale, infrastrukturore, barrierat e fuqisë punëtore dhe
disa barriera të tjera. Vlerësim i barrierave bëhët nëpërmjet 5 shkallëve likert.

13

Popullata e studimit janë bizneset e vogla në rajonin e Prishtinës. Prandaj në studim janë marrë
36 biznese të cilat operojnë në këtë rajon dhe i përkasin fushave të ndryshme të veprimtarisë.
Në total u shpërndanë 50 pyetësorë, por të vlefshëm ishin vetëm 36 prej tyre. Pyetësori është
shpërndarë gjatë muajit dhjetor të vitit 2017 dhe janë anketuar menaxherët apo pronarët e
bizneseve në mënyrë që plotësimi i pyetësorëve të ishte më i besueshëm.
Pasi janë marrë pyetësorët të plotësuar, janë hedhur në databazë dhe janë analizuar nëpërmjet
grafikëve ku janë nxjerrë rezultatet dhe konkluzionet e studimit.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Në këtë kapitull do të paraqitet analiza dhe rezultatet e studimit. Fillimisht do të paraqiten të
dhënat e përgjithshme të biznesve të anketuara si madhësia e tyre, industria në të cilën operojnë
dhe sa vite kanë në treg. Do të paraqitet performacna e bizneseve nëpërmjet shitjeve që kanë
bërë dhe shitjeve që presin të bëjnë si dhe nëpërmjet numrit të punonjësve. Më pas do të
paraqiten investimet e bizneseve si çfarë lloj investimesh kanë bërë, për çfarë kanë investuar më
tepër, sa ka qenë niveli i investimeve dhe sa presin të investojnë në vitin që vjen, burimet e
financimit që kanë përdorur më tepër për të bërë investime si dhe arsyet e mosmarrjes së kredive.
Së fundmi do të paraqiten barrierat me të cilat përballen bizneset në aktivitetin e tyre të
përditshëm duke filluar nga ato financiare, ligjore, informaliteti, infrastruktura, institucionet etj.

5.1 Të dhëna të përgjithshme të bizneseve
Para se të analizojmë investimet e bizneseve të vogla, fillimisht është e nevojshme të njihemi
me profilin e tyre. Prandaj është e rëndësishme që të paraqitet klasifikimi i bizneseve në
mikrondërmjarrje, biznes i vogël apo biznes i mesëm, në varësi të numri të punonjësve.
Gjithashtu është e nevojshme që të paraqitet industria ku bëjnë pjesë si dhe numri i viteve që
kanë në treg.
Në lidhje me industrinë ku bëjnë pjesë bizneset e anketuara, ka rezultuar se pjesa më e madhe
me 45% bëjnë pjesë në industrinë e tregtisë, ndjekur nga industria e shërbimeve me 25% dhe
prodhimi me 11%. Transporti zë 8% të bizneseve të anketuara dhe industritë e tjera zënë 11%.
Në lidhje me periudhën e operimit në treg të bizneseve, ka rezultuar se 36% e tyre kanë më
shumë se 10 vite dhe 34% kanë 1-5 vite. Gjithashtu 22% e bizneseve kanë 6-10 vite që operojnë
në treg ndërsa vetëm 8% kanë më pak se 1 vit.
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Në cfarë industrie bën pjesë biznesi juaj?

8%

11%

Transport
Tregti
25%

Prodhim
Shërbime

45%

Tjetër
11%

Figura 2: Industria ku bëjnë pjesë bizneset e anketuara

Sa kohë keni që operoni në treg?

8%
Më pak se 1 vit

36%
34%

1-5 vite
6-10 vite
Më shumë se 10 vite

22%

Figura 3: Periudha e operimit në treg
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Një nga mënyrat e klasifikimit të bizneseve si mikrondërmarrje, biznese të vogla apo të mesme,
është edhe numri i punonjësve që kanë. Në lidhje me numrin e punonjësve, rezulton se 19% e
bizneseve të anketuara kanë 10-29 punonjes, 11% kanë 30-50 punonjës, 64% kanë 1-9 punonjës
dhe 6% e bizneseve kanë mbi 50 punonjës. Nëse bëjmë klasifikimin e bizneseve në varësi të
numrit të punonjësve, rezulton se 30% e bizneseve të anketuara janë mirkondërmarrje, 6% janë
biznese të vogla dhe 14% janë biznese të mesme.

Sa punonjës ka në biznesin tuaj?

6%
11%

1-9 punonjës
10 – 29 punonjës
19%

30 – 50 punonjës
64%

Mbi 50 punonjës

Figura 4: Numri i punonjësve dhe madhësia e bizneseve

Pra pjesa më e madhë e bizneseve të anketuara janë biznese të vogla të cilat i përkasin industrisë
së tregtisë dhe kanë 1-5 vite që operojnë në treg.

5.2 Performanca e bizneseve
Performacna e biznesve të vogla është vlerësuar nëpërmjet shitjeve që kanë bërë bizneset vitin
që shkoi, nëpërmjet shitjeve që presin të bëjnë vitin aktual si dhe nëpërmjet numrit të
punonjësve.
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Sa ishin shitjet e biznesit tuaj vitin që shkoi

20%
Sa e vitit të mëparshëm
48%

32%

Më e lartë se e vitit të
mëparshëm
Më e ulët se e vitit të
mëparshëm

Figura 5: Shitjet e biznesit vitin që shkoi

Në lidhje me shitjet që kanë bërë bizneset në vitin që shkoi, 48% e bizneseve kanë deklaruar se
kanë bërë shitje sa të një viti më përpara, pra nuk kanë pasur as rritje dhe as ulje. 32% kanë
deklaruar se biznesi i tyre ka pasur shitje më të larta se të një viti që shkoi ndërsa 20% kanë
deklaruar se biznesi i tyre ka pasur shitje më të ulëta sesa të një viti të mëparshëm.
Në lidhje me shitjet që bizneset presin të realizojnë gjatë vitit 2018, ka rezultuar se 50% e
bizneseve presin që nuk do të ketë ndryshime të shitjeve të cilat do të mbeten po aq sa vitin e
kaluar, 39% janë shprehur optimist dhe presin që shitjet e biznesit të tyre të rriten në krahasim
me vitin e kaluar dhe 11% presin se shitjet e tyre do të bien pasi klima e të bërit biznes nuk është
e përshtatshme për ta.
Pra siç duket nga krahasimi i shitjeve që kanë realizuar bizneset vitin që shkoi dhe nga shitjet
që presin në vitin që vjen apo vitin aktual pasi jemi në fillim të vitit, bizneset shprehen më
optimiste se rritja e shitjeve do të jetë më e madhe, si dhe përqindja e atyre që deklarojnë se
shitjet do të bien është më e vogël.
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Sa i parashikoni shitjet për vitin 2018

11%

Nuk do te kete ndyshime
50%

Do te rriten
Do te bien

39%

Figura 6: Parashikimi i shitjeve për vitin 2018

Sa ishte numri i punonjësve në biznesin tuaj vitin
që shkoi

13%
Sa i vitit të mëparshëm
Më i lartë se i vitit të
mëparshëm

25%
62%

Më i ulët se i vitit të
mëparshëm

Figura 7: Numri i punonjësve në biznesin tuaj vitin që shkoi
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Në lidhje me numrin e punonjësve, 62% e bizneseve kanë deklaruar se numri i punonjësve të
tyre ishte sa i vitit të mëparshëm, 25% kanë deklaruar se numri i punonjësve të tyre është rritur
dhe 13% kanë deklaruar se numri i punonjësve ka rënë. Numri i punonjësve normalisht lidhet
edhe me nivelin e shitjeve.

5.3 Investimet e bizneseve të vogla
Bizneset e vogla në përgjithësi kanë probleme me pjesën e investimeve për shkak të vështirësive
në financim dhe të mënyrave të financimit. Por edhe investimet janë të rëndësishme për mbijetesën e këtyre bizneseve në një treg konkurues.

Sa ishte niveli i investimeve në biznesin tuaj vitin
që shkoi

6%
17%

Më pak se 10,000 euro
42%

10,001-50,000 euro
50,001-100,000 euro
Më shumë se 100,000 euro

35%

Figura 8: Niveli i investimeve vitin që shkoi

Në lidhje me nivelin e investimeve që kanë bërë bizneset në vitin që ka kaluar, rezulton se pjesa
më e madhe me 42% kanë kryer më pak se 10,000 euro investimeve dhe 35% e bizneseve kanë
kryer 10,000 deri në 50,000 euro investime. Pjesa e bizneseve që kanë kryer 50,000 deri në
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100,000 euro është 17% dhe vetëm 6% kanë deklaruar se vitin që shkoi kanë kryer më shumë
se 100,000 euro investime.
Në lidhje me planifikimin e investimeve të biznesit në vitin aktual, pjesa më e madhe e bizneseve
me 49% kanë deklaruar se kanë në plan të investojnë 10,000 deri në 50,000 euro dhe 32% kanë
në plan të investojnë me pak se 10,000 euro. Vetëm 4% kanë deklaruar se kanë në plan të
investojnë më shumë se 100,000 euro dhe 15% kanë në plan të investojnë 50,000 deri në 100,000
euro.

Sa keni planifikuar të jetë niveli i investimeve në
biznesin tuaj në vitin aktual

4%
15%
32%

Më pak se 10,000 euro
10,001-50,000 euro
50,001-100,000 euro
Më shumë se 100,000 euro

49%

Figura 9: Planifikimi i investimeve në vitin aktual

Nga krahasimi i investimeve të realizuara vitin që shkoi me ato të planifikuara në vitin aktual,
vihet re se pritet të rriten investimet në intervalin 10,000 deri në 50,000 euro ndërsa vlerat e
investimeve 50,000 deri në 100,000 euro dhe mbi 100,000 euro pritet të jenë më të ulëta.
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Për cfarë keni investuar më tepër në biznesin
tuaj

5%

5%
Makineri

9%

35%

Objekte
Reklama dhe marketing
Trajnim të punonjësve
Tjetër

46%

Figura 10: Llojet e investimeve të bëra nga bizneset

Në lidhje me llojet e investimeve që bizneset kanë bërë më së tepërmi, 46% e tyre kanë deklaruar
se më tepër kanë investuar në objekte, 35% kanë deklaruar se kanë investuar në makineri, 9%
kanë investuar në reklama dhe marketing dhe përkatësisht me nga 5% kanë investuar në trajnime
të punonjësve dhe në gjëra të tjera.
Burimet e financimit që përdorin bizneset për të bërë investimet janë kryesisht kreditë, kapitali
vetjak, apo huatë nga miqt dhe familja. Me raste të rralla në varësi të llojit të biznesit mundësi
financimi mund të jenë edhe grantet e ofruara nga qeveria apo nga organizatat e huaja. Nga
rezultatet, rezulton se burimi i financimit që përdorin më tepër bizneset e vogla në Kosovë janë
kreditë, ku 43% e bizneseve deklarojnë se kanë përdorur kredi për të financuar nevojat e
ndryshme për investime në biznesin e tyre. Pas kredisë, burimi i dytë i financimit më i përdorur
është kapitali vetjak, ku 31% e bizneseve të ankatuara kanë deklaruar se kanë përdorur kursimet
e për të investuar. Gjithashtu 24% e bizneseve kanë deklaruar se kanë marrë hua nga familjarët
dhe nga miqtë ndërsa vetëm 2% kanë deklaruar se kanë përfituar nga grantet e ndryshme.
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Cilat janë burimet e financimit për investimet në
biznesin tuaj?

Hua nga familja dhe miqtë
24%
31%

Kredi në bankë
Grante nga organizatat
donatore

2%

Kapital vetjak
43%

Figura 11: Burimet e financimit që përdorin bizneset për të kryer investime

Cilat janë problemet në përdorimin e kredisë si
burim financimi për investime
Normat e larta të interesave
8%

5%
32%

Mungesa e kolateralit
Të ardhura të
pamjaftueshme

30%

Dokumentacioni dhe
procedura e gjatë
25%

Kam aplikuar por nuk e kam
marrë

Figura 12: Problemet e përdorimit të kredisë si burim financimi
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Siç shihet nga rezultatet e mësipërme, kredia është burimi kryesor i financimit të bizneseve të
vogla. Dukeqenëse tregu i institucioneve financiare është një treg në zhvillim në Kosovë dhe
ka konkurencë, përsëri ky treg ka probleme apo vështirësi të cilat pengojnë bizneset për të
aplikuar për kredi apo për të përfituar kredi. Në lidhje me problemet në përdorimin e kredisë si
burim financimi për investime, 32% e bizneseve të anketuara kanë deklaraur se janë normat e
larta të interesave dhe 30% kanë deklaraur se kanë pasur të ardhura të pamjaftueshme. Gjithashtu
25% kanë deklaruar se kanë pasur mungesë kolaterali, 8% për efekt dokumentacioni dhe
procedurash dhe 5% kanë deklaruar se kanë aplikuar për kredi por nuk e kanë marrë.

5.4 Barrierat e biznesit të vogël
Biznesi në përgjithësi dhe biznesi i vogël në veçanti, përballet me problematika, vështirësi dhe
barriera të shumta gjatë aktivitetit të tij të përditshëm, ku disa nga barrierat më kryesore janë:
barrierat financiare: ku përfshihet kostoja e financimit, qasja në kredi, ngarkesat administrative
dhe inkasimi i borxheve; barrierat e ndërlidhura me informalitet: ku përfshihet korrupsioni,
evazioni fiskal dhe informaliteti dhe haraçi; barrierat fiskale: ku përfshihen normat tatimore,
administrata tatimore dhe dogana, barrierat ligjore, ligjet dhe sistemi gjyqësor; barrierat
institucionale: ku përfshihen procedurat e licencimit; barrierat e ndërlidhura me ndërmarrjen
dhe fuqinë punëtore: ku përfshihen potencialet e kufizuara të ndërmarrjes, aftësitë menaxhuese
dhe aftësitë dhe arsimimi i punëtorëve; barrierat infrastrukturore: ku përfshihet telekomunikimi,
transporti dhe furnizimi me energji elektrike; barrierat e tjera: ku përfshihen tregu i vogël
(kërkesa e vogël), qasja në informacione për ndërmarrjen, sigurimi i lëndës së parë dhe pajisjeve,
siguria dhe stabiliteti politik dhe krimi dhe vjedhja.
Në mënyrë që të vlerësohet shkalla e ndikimit të këtyre barrierave si pengesë për aktivitetin e
bizneseve, është bërë një shkallë vlerësimi nga 1 (nuk pajtohem aspak) pra kjo barrierë nuk
ndikon, deri në 5 (pajtohem plotësisht) pra kjo barrierë ndikon shumë në pengimin e aktivitetit.
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Figura 13: Barrierat me të cilat përballen bizneset

Nga analiza e të dhënave, nga përgjigjet e anketuarve në lidhje me ndikimin e barrierave rezultoi:
•

barrierat financiare: 67% kanë deklaruar se pajtohen plotësisht, 28% kanë dekalaruar se
pajtohen dhe 6% janë shprehur neutral

•

barrierat e ndërlidhura me informalitetin: 78% kanë deklaruar se pajtohen plotësisht, dhe
22% kanë dekalaruar se pajtohen

•

barrierat fiskale: 61% kanë deklaruar se pajtohen plotësisht, 33% kanë dekalaruar se
pajtohen dhe 6% janë shprehur neutral;
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•

barrierat institucionale: 58% kanë deklaruar se pajtohen plotësisht, 31% kanë dekalaruar
se pajtohen dhe 11% janë shprehur neutral

•

barrierat e ndërlidhura me ndërmarrjen dhe fuqinë punëtore: 44% kanë deklaruar se
pajtohen plotësisht, 36% kanë dekalaruar se pajtohen dhe 19% janë shprehur neutral;

•

barrierat infrastrukturore: 42% kanë deklaruar se pajtohen plotësisht, 33% kanë
dekalaruar se pajtohen dhe 25% janë shprehur neutral

•

barrierat e tjera: 39% kanë deklaruar se pajtohen plotësisht, 39% kanë dekalaruar se
pajtohen dhe 22% janë shprehur neutral

Barriera të tjera
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Barrierat infrastrukturore

4.17

Barrierat e fuqisë punëtore

4.25

Barrierat institucionale

4.44

Barrierat ligjore

4.47

Barrierat fiskale

4.56

Barrierat financiare

4.61

Barrierat që lidhen me informalitetin

4.78
3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Figura 14: Barrierat me të cilat përballen bizneset

Për të parë renditjen e barrierave se cila ndikon më shumë dhe cila ndikon më pak, është bërë
vlerësimi mesatar dhe ka rezultuar renditja: (1) barrierat lidhur me informalitetin; (2) barrierat
financiare; (3) barrierat fiskale; (4) barrierat ligjore; (5) barrierat institucionale; (6) barrierat e
fuqisë punëtore; (7) barrierat infrastrukturore; (8) barriera të tjera.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Qëllimi i këtij studimi ishte të analizonte biznesin e vogël në Kosovë, duke u ndalur konkretisht
në performancën e tij, në nivelin e investimeve dhe barrierat që e pengojnë gjatë aktivitetit të
përditshëm.
Për të realizuar studimin u përdor metodologjia sasiore përshkruese, ku të dhënat u mblodhën
me anë të një pyetësori i cili përbëhej nga 19 pyetje. Në studim u morën bizneset e vogla dhe të
mesme që operojnë në rajonin e Prishtinës dhe u anketuan 36 menaxherë/pronarë të bizneseve.
Nga analiza rezultoi se pjesa më e madhe e bizneseve të anketuara janë mikrondermarrje të cilat
i përkasin industrisë së tregtisë dhe kanë 1-5 vite që operojnë në treg. Në lidhje me shitjet, rreth
gjysma e bizneseve kanë deklaraur se shitjet kanë qenë sa të vitit të mëparshëm dhe po kaq
presin që të jenë edhe vitin që vjen.
Në lidhje me investimet e realizuara, rreth 75% e bizneseve kanë realizuar deri në 50,000 euro
investime dhe pjesa e bizneseve kanë kryer më shumë se 50,000 euro investime. Në lidhje me
planifikimin e investimeve të biznesit në vitin aktual, 81% e bizneseve kanë në plan të investojnë
deri në 50,000 euro, dhe pjesa tjetër kanë në plan të investojnë mbi 50,000 euro. Përsa i përket
llojeve të investimeve që bizneset kanë bërë më së tepërmi, pjesa më e madhe kanë deklaruar se
më tepër kanë investuar në objekte dhe në makineri. Burimi i financimit që përdorin më tepër
bizneset e vogla në Kosovë janë kreditë dhe kapitali vetjak.
Në lidhje me barrierat e biznesit, rezulton se barrierat më të mëdha janë barrierat lidhur me
informalitetin, barrierat financiare dhe ato fiskale, ndërsa më pak ndikojnë barrierat e fuqisë
punëtore dhe ato infrastrukturore.
Duke parë rezultatet e këtij studimi, rekomandojmë që bizneseve të vogla tu ofrohen më tepër
grante si dhe të ulen procedurat e marrjes së kredive dhe normat e interesit të tyre. Gjithashtu
qeveria duhet të luftojë informalitetin si dhe duhet të ulë taksat për biznesin e vogël e ti nxisë
për të investuar.
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8. ANEKSE
Aneksi A: PYETËSORI

Ky pyetësor është hartuar për qëllime studimore, në kuadrin e mbrojtjes së temës së diplomës.
Të dhënat e nxjerra nga ky pyetësor do të respektojnë privatësinë e secilit dhe do të përdoren
vetëm në kuadër të studimit.

SEKSIONI I: TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Ju lutem rrethoni alternativën e cila është më e përshtatshme në lidhje me biznesin tuaj.

1. Në cfarë industrie bën pjesë biznesi juaj?
o Transport
o Tregti
o Prodhim
o Shërbime
o Tjetër__________________

2. Sa kohë keni që operoni në treg?
o Më pak se 1 vit
o 1-5 vite
o 6-10 vite
o Më shumë se 10 vite

3. Sa punonjës ka në biznesin tuaj?
o 1-9 punonjës
o 10 – 29 punonjës
o 30 – 50 punonjës
o Mbi 50 punonjës
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SEKSIONI II: PERFORMANCA E NMV-VE
Ju lutem rrethoni alternativën e cila është më e përshtatshme në lidhje me biznesin tuaj.

4.Sa ishtin shitjet e biznesit tuaj vitin që shkoi:
o Sa të vitit të mëparshëm
o Më të larta se të vitit të mëparshëm
o Më të ulëta se të vitit të mëparshëm

5.Sa prisni të jenë shitjet e biznesit tuaj në vitin aktual:
o Sa të vitit të mëparshëm
o Do të rriten
o Do të bien

6.Sa ishte numri i punonjësve në biznesit tuaj vitin që shkoi:
o Sa i vitit të mëparshëm
o Më i lartë se i vitit të mëparshëm
o Më i ulët se i vitit të mëparshëm

SEKSIONI III: INVESTIMET E NMV-VE
Ju lutem rrethoni alternativën e cila është më e përshtatshme në lidhje me biznesin tuaj.

7.Sa ishte niveli i investimeve në biznesin tuaj vitin që shkoi:
o Më pak se 10,000 euro
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o 10,001-50,000 euro
o 50,001-100,000 euro
o Më shumë se 100,000 euro

8.Sa keni planifikuar të jetë niveli i investimeve në biznesin tuaj në vitin aktual:
o Më pak se 10,000 euro
o 10,001-50,000 euro
o 50,001-100,000 euro
o Më shumë se 100,000 euro

9.Cilat janë burimet e financimit për investimet në biznesin tuaj?
o Hua nga familja dhe miqtë
o Kredi në bankë
o Grante nga organizatat donatore
o Kapital vetjak

10. Cilat janë problemet me kredinë si burim financimi për investime:
o Normat e larta të interesave
o Mungesa e kolateralit
o Të ardhura të pamjaftueshme
o Dokumentacioni dhe procedura e gjatë
o Kam aplikuar por nuk e kam marrë

11. Për cfarë i keni përdorur më tepër burimet e financimit në biznesin tuaj?
o Makineri
o Objekte
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o Reklama dhe marketing
o Trajnim të punonjësve
o Tjetër

SEKSIONI IV: BARRIERAT E NMV-VE
Pyetjet në vijim kanë për qëllim të vlerësojnë barrierat me të cilat përballeni më tepër në
aktivitetin e biznesit tuaj. Ju lutem tregoni mendimin tuaj duke qarkuar numrin e duhur si më
poshtë:

1

2

Nuk pajtohem

Nuk

aspak

pajtohem

3

4

5

Neutral Pajtohem Pajtohem
plotësisht

12.Barrierat financiare
13.Barrierat që lidhen me
informalitetin
14.Barrierat fiskale
15.Barrierat ligjore
16.Barrierat institucionale
17.Barrierat e fuqisë punëtore
18.Barrierat infrastrukturore
19.Barriera të tjera
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